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Аннотация: Мазкур мақола ассоциацияларнинг нейролисоний тадқиқига
бағишланади. Ассоциациялар индивидуаллигини белгилайдиган омилларидан бири сўзнинг
объектив ва субъектив маъноси талқини ифодаланади.
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олам харитаси, сўз маъноси, сўз мазмуни.
КАРТА МИРА И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АССОЦИАЦИЙ
Хошимова Наргис Абдуллаевна
Ферганский государственный университет
доктор философии по филологическим наукам
Аннотация: Данная статья посвящена нейролингвистическому исследованию
ассоциаций. Рассматриваются объективное и субъективное значения слов как один из
определяющих факторов индивидуальности ассоциаций.
Ключевые слова и выражения: ассоциации, нейролингвистический, объективный,
субъективный, карта мира, значение слова, смысл слова.
WORLD MAP AND NEUROLINGUISTIC STUDY OF ASSOCIATIONS
Khoshimova Nargis Abdullaevna
Ferghana State University
doctor of philosophy in philological sciences
Annotation: The present article is devoted to the neurolinguistic investigation of
associations. The objective and subjective meaning of the word as one of the defining factors of the
individuality of associations are considered.
Key words and expressions: associations, neurolinguistic, objective, subjective, world
map, word sense, word meaning.
Ассоциацияларнинг индивидуаллигини белгиловчи ички омилларидан бири
субъектив тажриба омили бўлиб, бу омилнинг ассоциациялар шаклланишидаги
аҳамиятини алоҳида ифодалаш мумкин.
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Нейролингвистика соҳа мутахассислари шахс субъектив тажрибасининг
ўрганилишини нейролингвистик дастурлаш билан боғлашади. Субъектив тажриба
эса шахснинг турли ҳаётий тажрибаларини ўз ичига олади.
“Нейро” мия ва онгга тааллуқли бўлиб, одам танаси билан нерв тизими
орқали боғланган бўлиб, маълумотни тўплаб, унинг устида ишлаб, сўнг мия ва онг
орқали ушбу маълумотни хотирага кодлаштирилган ҳолда юбориш жараёнини
ифодалайди. “Нейро” атамаси тилшуносликда
маълумотни нерв механизми
орқали мияга киритиш, қайта ишлаш ва тартибга солиш жараёнлари назарда
тутилади [1, 31].
“Лингвистик” атамаси эса тилнинг турли восита ва белгилари орқали маъно
ифодаланиши
ҳамда
бу
белгиларнинг
нерв
фаолияти
жараёнларида
кодлаштирилиб, тартибга солинган тизимини англатади. НЛДда икки лисоний
тизим намоён бўлади. Аввал, онг маълумотни кўриш, эшитиш, ҳис қилиш, мазатаъм ва ҳид билиш жараёнлари орқали қабул қилади, яъни репрезентатив тизим
орқали сенсор маълумот олинади. Сўнг ушбу маълумот онг орқали иккиламчи тил
тизими, яъни белгилар, сўзлар, метафоралар орқали қайта ишланади [1,31; 9].
А.Р.Лурия сўз нарса маъносини билдиришини, белги, муносабат ва ҳаракат
ифодалашини ҳамда сўз предметларни маълум тизимга бирлаштириб, сўз билан
боғлиқ шахс тажрибасининг кодлаштиришини таърифлайди [7, 31].
“Сўз маъноси” тушунчасини изоҳлашда кўп тадқиқотчилар лингвистик
жиҳатдан ёндашади. Лекин “сўз маъноси”ни лингвистик томонинигина англаш ва
изоҳлашнинг ўзи етарли эмас. Чунки ҳар қандай сўз замирида муайян шахснинг
индивидуал тажрибаси ифодаланган бўлади.
Сўз “маъноси” билан бирга унинг “мазмуни”ни ҳам ўрганиш алоҳида
эътиборга эга. Тилшуносликда “маъно” ва “мазмун” тушунчалари бир- биридан
ажратилмаган ҳолда тушунилади, психолингвистика соҳасида эса уларни ажратиш,
фарқлаш зарурдир. “Маъно” тушунчаси билан ҳар қайси сўз орқали йиллар
давомида объектив тарзда шаклланган муносабатлар тизими белгиланади ва у
объектив олам инъикоси сифатида ҳамма одамларга хос бўлган умумбашарий
тажрибаларни ифодалайди. “Мазмун” тушунчаси эса шахснинг онгини, унинг ички
оламини, фикрлашини ҳамда тил муаммоларини ифодалайди, сўзнинг индивидуал
маъносини англатади [4, 52-54].
«Мазмун» тушунчасининг ушбу таърифи француз психологи Поланга бориб
тақалади, рус тилшунослигида эса илк бор Л.С.Виготский томонидан изоҳланган.
Ф.Полан таърифи бўйича, сўзнинг мазмуний мундарижаси муайян сўз шакли
орқали киши онгида пайдо бўлган психологик фактларнинг мажмуасидир [5,369370;].
А.А.Леонтьев фикрича: “Маъно объектив ҳодисаларга тааллуқли борлиқнинг
умумлашмасидир... Маъно кишининг индивидуал муносабатидан, ҳиссиётидан
айрилган холда борлиқнинг акс эттирилишидир. Мазмун эса шахсий, ҳаётий
муносабат ва ҳиссиётлардан иборат кишининг онгидир. Мазмун маъно орқали эмас,
балки ҳаёт, ҳаракат орқали мавжуд бўлади”[4, 169-170].
И.Ферхаар ҳам ҳар қайси кишида бир сўзга тааллуқли битта маъно, лекин бир
неча мазмун бўлиши мумкинлигини таъкидлаб ўтади[10, 377].
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Сўз “мазмун”и ифодасига нейролингвистик нуқтаи назардан ёндашиш
мақсадга мувофиқ бўлади. Б.Боденхамер ва М.Холл каби нейролингвистлар
сўзларнинг мазмунга эга эмаслигини, мазмун, яъни тушунча уларга кишилар
томонидан берилишини таъкидлаб ўтадилар. Сўзлар фақат маъно бериш, ўзаро
фарқланадиган референциялар белгиларини номлаш воситаси бўла олади. Сўзлар
ғоя, фикр, тушунча, англаш ва шу кабиларнинг белгиси сифатида уларни бошқа
инсонлар онгига етказишга хизмат қилади[1, 97]. Бошқача қилиб айтганда, сўз
объектив, луғатда келтирилган маънога эга бўлиб, ҳар қайси киши унга ўзининг
субъектив қарашлари орқали ёндашади.
“Льюис ва Пьюселик ҳар бир кишида ҳар бир ўрганган сўзи билан ички
тажриба пайдо бўлади ва бу ички тажриба ҳар қайси кишида фарқланиб туради”
деб таъкидлаган[1, 163]. Киши онгида унинг бутун ҳаёти мобайнида ҳар бир сўз
билан бирга шаклланган индивидуал тажриба ётади.
Бу ҳақида Арасту ўз асарларида «сўзлар бизнинг ақлий тажрибамизни
ифодалайди» деб ёзади[3].
Индивидуал майдоннинг ассоциатив реакцияларини ўрганиш сўз маъноси
шахсга тааллуқлигини кўрсатади, ҳар қайси сўз орқали ички контекст тадқиқи
ифодаланади. Сўз маъносини А.Н.Леонтьев индивидуал онгнинг асосий кўрсаткичи
сифатида изоҳлайди. Индивидуал онгда сўз маъноси маълум шахснинг реал
дунёсини акс эттиради. Индивидуал онг тизимида сўзлар ўз маъносини эмас, балки
маълум шахснинг индивидуал тасаввурларини мужассамлаштиради. Сўз маъноси ва
шахсий маънонинг ўзаро боғлиқлигини биз шахс онгини ўрганиш орқали
аниқлашимиз мумкин[8; 5].
Маъно ва мазмун тушунчалари ҳакида фикр юритганда, сўз маъноси ва
шахсий маънони ушбу икки тушунча билан боғлаш мумкин. Ассоциациялар
изланишида тадқиқотчилар атамаларга турлича ёндашишади. Бизнинг ушбу
тадқиқот ишимизда сўзнинг объектив ва субъектив маъноси “мазмун” ва “маъно”
тушунчаларига мос ҳолда изоҳланади.
А.Н.Леонтьев фикрича, сўз мазмунининг сўз маъноси билан ўзаро
боғлиқлигини шахс онгининг умумий динамикасини ўрганиш орқали кўриш
мумкин[8;5].
Ассоциатив майдон индивидуаллигининг асосий омилларидан бири олам
манзараси ёки олам харитаси ҳисобланади. Ҳар бир инсон дунёни ўзича қабул
қилади. Инсон турли ҳолат ва воқеаларга ўзича ёндашади. Шунинг учун бир ҳолат
ёки вазиятдан келиб чиққан ассоциациялар ҳар бир шахсда индивидуал тарзда
шаклланади [1, 94].
“Харита” инсон онгида мавжуд бўлган нарсани ифодалайди ва оламнинг
ментал ёки мавҳумлигини англатади. Демак, иккита ҳолатга таянамиз: ташқи
борлиқ ва ички – субъектив борлиқ.
Бир вазиятга ўз муносабатимизни билдирсак, онгимизда ушбу вазиятнинг
кўриниши эмас, балки бу вазиятни қабул қилиш тарзимиз акс эттирилади. Ташқи
вазиятни қабул қилишда биз унга “мазмун” беришга ҳаракат қиламиз ва онгимизда
ички репрезентацияларни шакллантирамиз. Ушбу ички репрезентациялар ҳистуйғу орқали маълумотни ўз ичига олади. Яъни, ички репрезентациялар таркибига
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визуал, аудиал, кинестетик, ҳид сезиш, таъм билиш ва лисоний компонентларни
киритиш мумкин. Ҳар қайси вазиятга ёндашганимизда бизнинг онгимизда ушбу
вазият эмас, балки вазиятнинг бизнинг онгимиздаги англаниш ҳолати акс этади[1,
94].
Нейросемантик тадқиқ назарияларига кўра ички репрезентациялар ва
ҳақиқий вазият мантиқий жиҳатдан битта сатҳда тура олмайди. Инсоннинг олам
билан боғланиши учун турли онгни ташқи олам билан боғловчи каналлар (ҳистуйғу, билиш органлари) мавжуд бўлса-да, у оламни ўзича қайта идрок этади, яъни
у оламдан айрилган ҳолда
яшайди. Инсон ҳеч қачон ташқи ҳолат
репрезентациясининг кўринишини аниқ ва ўзгармаган ҳолда ифода эта олмайди.
Икки киши битта вазиятни бир хил жойдан томоша қилади, лекин уларнинг
тасвири фарқланади. Оламни қабул қилишнинг фарқланиши индивидуал
нейролингвистик қайта ишлаш ва ички репрезентациялар сабабли юз беради.
Инсон оламни фақат ўзининг индивидуал олами орқали қабул қилади. Ташқи
вазиятга ёндашишдан ташқари ҳар қайси инсон ушбу вазиятни ўзининг ички
субъектив борлиғи орқали шакллантиради. Инсон оламни борича қабул қила
олмайди, у ўзининг “харита”сида акс эттирилганини кўрсата олади. Бу ҳар қайси
шахснинг ўз ички “олам харитаси”си борлигини намоён этади [1, 93]. Демак, инсон
оламни шундайлигича эмас, балки ўзининг индивидуал қабул қилиши билан
ифодалайди. Нейролисоний “харита”лар шахснинг қадриятлари, тушунчалари,
оламни қабул қилиши ва бошқа психологик фильтрларидан иборат бўлади.
Ҳар бир сўз орқали ҳар қайси шахсда ички тажриба шакллланади ва бу ички
тажриба ҳар бир шахсда индивидуал бўлиб бошқа шахслар тажрибасидан ажралиб
туради.
Мулоқот жараёнида киши нафақат ўз суҳбатдошининг гапираётганини
эшитади, балки нутқ вазиятига ўз тушунчасини ҳам киритади. Нейролингвистлар бу
ҳодисани ҳар бир шахснинг ўз ички фильтрларидан фойдаланиши, деб
изоҳлайдилар. Киши онги ва нерв тизими маълумотни аудио ёки видеомагнитофон
каби “соф” ҳолатда ёзмайди, “соф” ҳолатда кўрмайди ва эшитмайди. Инсон мавжуд
вазиятнинг фотонусхасини кўра олмайди ва “соф” маъноларини эшитмайди. Инсон
уларни ўзининг ички олами, яъни йиллар давомида шаклланган қадриятлари,
тушунчалари, англаши, тушуниши ҳамда тажрибасидан келиб чиққан ҳолда
эшитади ва кўради. Нейролисоний дастурлашда бу ҳодиса ички “референциялар”,
яъни кишининг борлиғини ифодалайдиган концептуал фильтр тарзида
тушунилади. Хуллас, ҳар қайси шахснинг ўз “референциялар кутубхонаси” мавжуд
бўлади. Предметни “мазмун” билан ифодалаш учун киши ўз онгидаги
референцияларидан фойдаланилади. Ҳеч қайси шахс маълумотни “соф” шаклда
олмайди, ҳар қайси вазиятга тааллуқли маълумотни ўзининг “олам харитаси”,
фильтрлари, когнитив умумлаштириши, ҳиссиётлари орқали қабул қилади,
умумлаштиради, кўради ва эшитади. Инсон оламни борлигича қабул қила олмайди,
унинг идроки ўзининг “харита”сида акс эттирилганини кўрсата олади. Бу ҳар қайси
шахснинг ўз ички “олам харита”си борлигини намоён этади[1,125]. Демак, инсон
оламни шундайлигича эмас, балки ўзининг индивидуал қабул қилиши билан
ифодалайди.
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Инсон кўриб, эшитиб, ҳис қилса-да, лекин унинг ички олами якка, ажралган
ҳолда бўлади, оламни ўзининг индивидуал призмаси орқали англайди.
Д.Локкнинг фикрича, ҳар қайси одам сўз орқали ўзида мавжуд бўлган фикр
ва ғояларни ифодалайди. Ёш бола олдида металлнинг тўқ сариқ ранги олтин деб,
айтилса-да, сўзнинг маъносини англамаган ҳолда ушбу тушунчани у фақат шу
рангни номлаш учун ишлатади, шунингдек, бу бола олтин деб бошқа сариқ рангли
предметларни ҳам аташи мумкин. Бола олтин сўзини ўз онгида фақат шу ранг
билан ассоциациялаштиради. Зийракроқ бола бўлса, сариқ рангга яна вазн қўшади,
бу
ҳолда
оғир ва сариқ рангли предметларни олтин сўзи билан номлаши мумкин бўлади. Яна
бошқаси эса бу сифатларга эритилувчанлик тушунчасини, кейингиси эса болғалаш
хусусиятини ҳам қўшади [6, 463]. Демак, ҳар бир шахс буни ўз фикрини ифодалаш
учун ишлатади ва ўзида мавжуд бўлмаган фикрни ифодалай олмайди.
Инсон онгини ўрганиш, инсон оламни ўз тассавури орқали англаши каби
масалалар сўнгги даврларда алоҳида аҳамият касб этмоқда. Нейролисоний таҳлил
ёки нейролисоний дастурлаш йўналишининг ривожланиши ҳар бир шахснинг
махсус “ички” оламини ўрганишга туртки бўлади. Шунингдек, сўзнинг индивидуал
маъносини ўрганиш, инсон онги ва унинг “олам харитаси”ни ўрганишда муҳим
омиллардан бири саналади.
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